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Özet
Türkiye’nin binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapması ve bunun sonucunda
medeniyetlerin bıraktığı izler ülkenin kültür turizm potansiyeli bakımından oldukça zengin bir ülke
olmasını sağlamıştır. Ankara da bu kapsamda köklü geçmişi ve birçok devlete başkentlik yaparak
tarih boyunca önemli bir merkez olarak önemini sürdürmesi sayesinde kültür turizmi potansiyeli
açısından önemli şehirlerimiz arasında yerini almıştır. Bu kapsamda Ankara ilinde gerçekleştirilen
kültür turlarının seyahat acentası çalışanları tarafından değerlendirilmesinin amaçlandığı bu
çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden faydalanılmış olup 86 seyahat
acentası çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile seyahat acentalarının Ankara iline kültür turu
düzenleme amacı olarak turistlerin bu yönde taleplerinin olması belirlenmiştir Bu turlarda ürün ve
hizmet fiyatlarının yüksek bulunması kişilerin en fazla şikayet ettikleri konu olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte Ankara’da düzenlenen kültür turlarında Anıtkabir, Hacı Bayram Veli Cami,
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Tarihi Eynebey
Hamamı ve Karacabey Hamamı yer alan başlıca tarihi ve kültürel değerler olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: kültür, kültür turizmi, seyahat acentası, Ankara

Determining the Opinions of Travel Agencies in Terms of Cultural Tourism:
The Case of Ankara Province
Abstract
The fact that Turkey has hosted many civilizations for thousands of years and as a result the traces
left by civilizations has made the country a rich country in terms of cultural tourism potential. In
this context, Ankara has taken its place among our important cities in terms of cultural tourism
potential, thanks to its deep-rooted history and its continued importance as an important center
throughout history by being the capital of many states. In this context, in this study, which aims to
evaluate the cultural tours carried out in Ankara by the travel agency employees, the survey
technique, one of the quantitative research methods, was used and a study was carried out with 86
travel agency employees. With the study, it has been determined that tourists have demands in this
direction as the purpose of travel agencies to organize cultural tours to Ankara. The fact that the
prices of products and services are high in these tours has been determined as the most common
complaint of tourists. The fact that the prices of products and services are high in these tours has
been determined as the subject that people complain about the most. In addition, in the cultural
tours organized in Ankara, Anıtkabir, Hacı Bayram Veli Mosque, Anatolian Civilizations
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Museum, Ethnography Museum, War of Independence Museum, Historical Eynebey Bath and
Karacabey Bath were determined as the main historical and cultural values.
Keywords: culture, cultural tourism, travel agency, Ankara
Recommended Citation: Aytaş, G., Doğanay Ergen, F., & Baş, B. (2022). Kültür turizmi
açısından seyahat acentalarının görüşlerinin belirlenmesi: Ankara ili örneği [Determining the
opinions of travel agencies in terms of cultural tourism: The case of Ankara province]. In L.
Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–12).
USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103
Giriş
Kültür; bir süreç sonucunda ortaya çıkan tarih, sanat, edebiyat, müzik, mimari, yaşam tarzı,
inançlar, gelenekler, görenekler gibi ortaya çıkan tüm maddi ve manevi değerleri kapsayan ve
farklı disiplinler için de kullanılan önemli bir kavram olarak görülmektedir (Williams, 1983; TDK,
2021; Mousavi, Doratli, Mousavi ve Moradiahari, 2016). Kültür, insanların başka kültürleri
tanıma, öğrenme ve deneyimleme ihtiyaçları sonucunda seyahat etme nedenlerinden biri olduğu
için turizm alanında da önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
Kültür ve turizm ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan alanlar olarak görülmektedir. Kültürel turistik
noktalar ve etkinlikler, seyahat için insanları motive etmektedir. Diğer yandan kültür ve turizm
arasında bulunan ilişkinin tüketim biçimi olarak kültür turizmi olarak tanımlanmaya, özellikle
1990 yılların başlangıcında kültür turizminin birçok turizm destinasyonunda önemli hale gelmesi
ve giderek akademik araştırmaların hedefi olması ile başlandığı görülmektedir. Günümüzde ise
kültür turizmi; yaşam biçimleri, yaratıcılık ve gündelik kültür ile ilgili olduğu anlaşılarak çok daha
geniş bir doğası olduğu anlayışına ulaşılmıştır (Richards, 2018: 12).
Türkiye’nin coğrafi konumu sayesinde iklimi, verimli toprakların oluşu vb. birçok sebeple bu
topraklar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Dolayısıyla uygarlıkların bıraktığı bu izler
ülkenin kültür turizmi yönünden önemli bir destinasyon olmasına katkı sunmaktadır (Aklanoğlu,
2010: 125). Bu kapsamda Ankara da tarih öncesini gösteren yerleşmelerin görülmesi ve birden
fazla devletin başkentliğine ev sahipliği yapması gibi nedenlerden yıllar boyunca önemli bir bölge
olarak var olmuştur. Medeniyetlerin bıraktığı eserler de kültür turizmi açısından önemli bir
potansiyel oluşturmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Ankara ilinde kültür turizmi potansiyelinin
incelenmesinin önemli olduğu düşünülmüş olup literatür incelendiğinde de bu konuda az sayıda
çalışmaya (Tarsuslugil, 2013; Toker, 2011; Aklanoğlu, 2010) rastlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışma
ile literatüre katkı sunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle kültür turizmi kavramı
açıklanmış ve Ankara’nın kültür turizmi potansiyeli değerlendirilmiştir. Çalışmanın yöntemi, ve
bulguları sunularak Ankara’nın kültür turizmi potansiyelini geliştirmeye yönelik katkı sağlayacağı
düşünülen öneriler verilmeye çalışılmıştır.
Literatür Taraması
Kültür Turizmi
Kültür kelimesinin İngilizce dilinde en karmaşık iki veya üç kelimeden biri olduğu
belirtilmektedir. Bu durumun nedenlerinden biri kültür kelimesinin birkaç Avrupa dilindeki
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karmaşık tarihsel gelişimden kaynaklandığı gösterilse de esas neden olarak kelimenin birkaç farklı
disiplinde ve düşünce sisteminde önemli kavramlar için kullanılması gösterilmektedir (Williams,
1983: 87). TDK (2022)’na göre kültür; “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün
maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” ve
“bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü” olarak
açıklanmaktadır. Kültür tanımı kültürün, hem kültürle ilişkili ürünlerden (binalar, gelenekler ve
sanatlar gibi) hem de süreçten (yaşam tarzı gibi) oluştuğunu ortaya koymaktadır (Mousavi, Doratli,
Mousavi ve Moradiahari, 2016: 74).
Kültür, turizmin birincil yararlanıcılarından biri olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte hem
somut hem de somut olmayan kültürel varlıklardan faydalanılması sebebiyle kültür, turizm
destinasyonlarının rekabet edebilirliğini ve etkinliğini belirleyerek turizmin gelişiminde kilit bir
unsur olmaktadır. Kültür turizmi kavramı incelendiğinde, kültür ile turizm arasındaki karmaşık
ilişki ve kültür turizmi ile ilgili bilinen tanımların çeşitliliği, kültür turizminin tanımlanması
sorununa neden olmaktadır. Örneğin kültürü, yaşamımızın içinde olanbir unsur olarak ele
aldığımızda, her şeyin kültür ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu kapsamda tüm turizm çeşitleri
içinde gerçekleştirilen etkinliklerin bir kısmının bir şekilde kültür ile ilişkili olduğu
yadsınamayacağından kültür turizminin her turizm çeşidinde yer aldığını varsaymak mümkün
olabilmektedir (Mousavi, Doratli, Mousavi ve Moradiahari, 2016: 70-74). Kültür turizmi; kültürün
antropolojik incelenmesi, insan grupları arasındaki dinamiklerin sosyolojik analizi, beşeri
coğrafyanın, insanların ve yerlerin etkileşimlerine odaklanması ve turizm endüstrisinin işletme
çalışmalarında incelenmesi gibi alanlar içerisinde yer almaktadır (Hall, 2001: 173). Bu kapsamda
kültür turizmi tanımları incelendiğinde öncelikle Richards (1996: 24)’ın kavramsal ve teknik
olmak üzere iki tanım yaptığı görülmekte olup kavramsal tanımı; "kültürel ihtiyaçlarını karşılamak
için yeni bilgi ve deneyimler toplamak amacıyla kişilerin normal ikamet yerlerinden uzaktaki
kültürel cazibe merkezlerine hareketi" şeklinde teknik tanımı ise; "kişilerin, normal ikamet
yerlerinin dışındaki miras alanları, sanatsal ve kültürel oluşumlar, sanat ve drama gibi belirli
kültürel çekiciliklere yönelik tüm hareketleri" olarak ifade ettiği görülmektedir. Teknik tanım ile
kavramsal tanım arasındaki en önemli fark ise, teknik tanımda, turistlerin motivasyonun merkeze
alınmış olmasıdır. Craik (1995) kültür turizmini; “kültürleri ve tarihsel bağlamları temsil eden
insanları, yaşam tarzları, mirasları ve sanatları bilinçli bir şekilde öğrenmek için diğer kültürlere
ve yerlere yapılan özel geziler” olarak belirtmektedir (Craik, 2003: 121). Günümüzde ise kültür
turizmi kapsamının genişlediği ve kültür turizminin; “ziyaretçinin temel motivasyonunun bir
turizm destinasyonundaki somut ve somut olmayan kültürel çekicilikleri/ürünleri öğrenmek,
keşfetmek, deneyimlemek ve tüketmek olduğu bir turizm faaliyeti” şeklinde tanımlandığı
görülmektedir. Aynı zamanda bu çekiciliklerin/ürünlerin; sanat, mimari, tarih/kültürel/mutfak
mirası, edebiyat, müzik, yaratıcı endüstrileri kapsadığı aynı zamanda yaşam tarzları, değer
sistemleri, inançları ve gelenekleri gibi kültürleri ile yaşayan toplumu diğer toplumlardan ayıran
maddi, entelektüel, ruhsal ve duygusal özellikleri ile ilgili olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla bu
yeni tanım kültür turizminin sadece siteler ve anıtlarla ilgili olmadığını aynı zamanda yaşam
biçimleri, yaratıcılık ve gündelik kültür ile de ilgili olduğunu göstererek günümüzdeki çağdaş
kültür turizminin, çok daha geniş doğasını doğrulamaktadır (Richards, 2018: 13).
Kültür turisti kavramı incelendiğinde, “seyahat etmelerinin ana nedenine bakılmaksızın kültürel
turizm cazibe merkezini, sanat galerisini, müzeyi veya tarihi yeri ziyaret eden veya ziyaret etmeyi
planlayan, bir gösteriye veya festivale katılan veya seyahatleri sırasında herhangi bir zamanda çok
3
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çeşitli diğer etkinliklere katılan kişi” olarak tanımlanmaktadır. (McKercher, 2002: 30). Bonink ve
Richards (1992) ise kültür turistini, “kültürel cazibe merkezini ziyaret etmek için özel olarak
seyahat eden ve cazibenin 'önemli' veya 'çok önemli' olduğunu destinasyon seçimlerinde bir
motivasyon olarak söyleyen turist” olarak ifade etmektedirler. Kültür turistleri daha yüksek
eğitimli olma, daha sık seyahat etme ve destinasyon seçimlerinde kültürel çekiciliklerden daha
fazla etkilenme eğiliminde olmaktadırlar (Richards, 1996: 34). Diğer yandan beş farklı kültür turist
sınıflandırması yapıldığı görülmektedir. Amaçlı kültür turisti; başkasının kültürü veya mirası
hakkında bilgi edinmek, bir destinasyonu ziyaret etmek için önemli bir neden olarak görülmekte
olup bu kültür turisti derin bir kültürel deneyime sahip olmaktadır. Gezici kültür turisti; başkasının
kültürü veya mirası hakkında bilgi edinmek, bir destinasyonu ziyaret etmenin önemli bir nedeni
olmakta ancak bu tür turist, kültüre daha yüzeysel bakmakta ve eğlence odaklı bir deneyim
yaşamaktadır. Sıradan kültür turisti; kültür turizmi nedenleri destinasyona seyahat etme nedeninde
sınırlı bir rol oynamakta ve bu tür kültür turisti destinasyonu yüzeysel bir şekilde ziyaret
etmektedir. Tesadüfi kültür turisti; kültür turizmi, destinasyona karar verme sürecinde çok az veya
hiç anlamlı bir rol oynamamakta ancak destinasyondayken, kişi yüzeysel bir deneyime sahip
olarak kültür turizmi faaliyetlerine katılmaktadır. Kazara kültür turisti; kültür turizmi, bir
destinasyonu ziyaret etme kararında çok az rol oynamakta veya hiç rol oynamamakta ancak
destinasyondayken bu tür kültür turisti kültürel cazibe merkezlerini ziyaret etmekte ve sonunda
derin bir deneyim yaşamaktadır (McKercher, 2002: 32-33). Kültür turistlerinin sınıflandırmasında
turistlerin, bir destinasyonu ziyaret etmede toplumların kültürel mirasına yönelik bilgi edinme
istekleri, turistlerin önemli motivasyonları olarak görülmektedir. Bu kapsamda da destinasyonda
bulunan tarihi ve kültürel kaynaklarımızın önemi dikkat çekmekte olup Ankara şehrinin de
yerleşmenin tarih öncesine kadar dayanması ve bu topraklarda birçok uygarlığın yaşamış olması
sebeplerinden kültür turistleri için önemli bir destinasyon olduğu düşünülmektedir.
Ankara’da Kültür Turizmi
Türkiye toprakları dünyanın en erken yerleşmeye açılmış bölgelerinden biri olup farklı kültür ve
inanışları olan medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Yerleşme tarihi daha eski olmakla birlikte ilk
çağ medeniyetlerinden Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Urartular ve daha sonra gelişen Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ait birçok tarihi eser ülkemiz turizmine katkı yapmaktadır
(Doğanay ve Alım, 2016: 264). Türkiye’nin antik kentleri, müzeleri, tarihi anıtları, kaleleri,
köprüleri, evleri ve dini yerleri vb. somut kültürel miras açısından zengin olmasının yanında somut
olmayan kültürel miras yönünden de önemli değerleri olduğu bilinmektedir. Bu kültürel
zenginlikler içinde gastronomi, el sanatları, tarih, gelenek, müzik vb. gibi sayılabilecek birçok
farklı değer de dikkat çekmektedir (Emekli, 2005: 103). Dolayısıyla Türkiye, birçok medeniyetin
yaşadığı bir yer olması sebebiyle köklü bir kültürel geçmişe sahip olmaktadır (Bandeoğlu, 2015:
155).
Ankara, yöredeki yerleşmelerin tarih öncesini göstermesi sebebiyle kültür turizmi açısından
önemli bir potansiyele sahip olmaktadır. Şehrin çevresinde yapılan araştırmalarda bulunan tarihöncesi izler, şehrin insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermektedir.
Yapılan incelemeler sonucunda Ankara’da Hititlerin, Friglerin, Lidyalıların ve Galatların yaşamış
oldukları görülmektedir (Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021). Ankara,Frigya
döneminde Frigya’nın başkenti olmuş ve Gordion, İç Anadolu bölgesinin en önemli antik
kentlerinden birisi olmuştur. Frigya devletinin yıkılmasından sonra Lidyalıların ve daha sonra
Perslerin hâkimiyetine geçen kentin, ünlü Kral Yolu üzerinde küçük bir ticaret merkezi olduğu da
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bilinmektedir. Diğer yandan M.Ö. 278–277 yılında Galatlar’ın bir kolu olan Tektosağ’ların Ankara
şehrini başkent yaptıkları aynı şekilde Roma İmparatoru Agustus da M.Ö. 25 yılında kenti Galatya
eyaletinin başkenti yapmıştır (Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013: 2). İmparator
Augustos’un Ankara’yı kesin olarak almasından sonra burası bir eyalet olarak gelişmiş ve bölgede
mabetler, pazaryerleri, yollar ve suyolları yapılmıştır. Ankara 334–1073 yılları arasında Bizans
İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında kalmış ve bu süreçte Hristiyanlığın Anadolu’daki önemli bir
merkezi olmuştur (Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021). 1073 yılında Malazgirt
Zaferinden iki yıl sonra ise Selçuklular, Ankara’yı feth etmişlerdir. Sultan Alaeddin Keykubat’ın
hüküm sürdüğü dönem, Selçukluların en parlak devri olup kent bu dönemde, büyük imar
çalışmalarına sahne olmuştur (T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2022). Osmanlı İmparatorluğu
dönemine gelindiğinde ise Ankara, önemli bir ticaret merkezi olmaya devam etmiştir. 1920
tarihinden sonra Kurtuluş Savaşı’nın idare edildiği bir merkez olarak adı Milli Mücadele’nin
sembolü haline gelen Ankara, 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur
(Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013: 2-3). Ankara’nın tarihi incelendiğinde birçok
devlet için yıllarca önemli bir bölge olarak varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Ankara’nın
tarihinde var olan devletlerin de bölgede kültür turizmi için önem arz eden tarihi ve kültürel izler
bıraktıkları görülmektedir.
Ankara’nın kültür turizmi açısından sahip olduğu kültürel varlıklar incelendiğinde güvenlik anıtı,
Mimar Sinan anıtı, Mithat Paşa anıtı, Ulus Cumhuriyet anıtı, Zafer anıtı, Zübeyde Hanım büstü
olmak üzere öne çıkan birçok anıtı olduğu görülmektedir. Arkeolojik değerler açısından
Ankara’da; Ahlatlıbel, Akkale, Agustus Tapınağı, Ankara Roma Tiyatrosu, Julianus Sütunu,
Gordion başta olmak üzere birçok önemli eser bulunmaktadır (Ankara İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, 2022). Bununla birlikte cumhuriyet döneminde yapılan ilk müze binası olan Ankara
Etnografya müzesinin bulunduğu şehrin, müzeler açısından da oldukça zengin olduğu
görülmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022). Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı
Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Kurtuluş Savaşı
Müzesi (I. TBMM Binası), Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Gordion Müzesi,
Roma Hamamı Açık Hava Müzesi ve Ören Yeri, , Hava Kuvvetleri Müzesi şehrin başlıca müzeleri
arasında yer almaktadır. Diğer yandan Ankara’da hanlar, hamamlar, camiler, türbeler ve kiliseler
olmak üzere birçok kültürel varlık daha bulunmaktadır (Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
2022). Dolayısıyla Ankara’nın köklü geçmişi sayesinde birçok tarihi, kültürel ve arkeolojik değere
sahip olduğu böylece kültür turizmi açısından güçlü bir potansiyel oluşturduğu görülmektedir.
Diğer yandan bu potansiyelin daha iyi değerlendirilebilmesi için bölgede gerçekleştirilen kültür
turlarının değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Yöntem
Literatür incelendiğinde çalışma konusunu oluşturan Ankara ilinde kültür turizmine ilişkin az
sayıda çalışma (Tarsuslugil, 2013; Toker, 2011; Aklanoğlu, 2010) olduğu görülürken Ankara
ilinde kültür turlarının seyahat acentaları çalışanları tarafından değerlendirilen bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın yapılması ile alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu kapsamda çalışma ile Ankara ilinde gerçekleştirilen kültür turlarının seyahat acentaları
çalışanları tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın alt amaçları;
• Seyahat acentalarının kültür turlarını düzenlemedeki amaçlarını ortaya koymak.
• Kültür turizmine katılan kişilerin yaş gruplarını, geldikleri ülkeleri, geldikleri coğrafi
bölgeleri ve şikayet ettikleri konuları belirlemek.
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•

Seyahat acentalarının kültür turlarına dahil ettikleri tarihi ve kültürel değerleri ortaya
koymak şeklinde sıralanabilir.

Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Ankara ilinde faaliyet gösteren seyahat acentası çalışanları oluşturmaktadır.
Ankara ilinde A grubu 882 ve B grubu 3 olmak üzere toplam 885 seyahat acentası bulunmaktadır
(T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2022). Türsab Orta
Anadolu Bölge Temsil Kurulu tarafından alınan bilgiye göre 109 seyahat acentası kültür turları
düzenlemektedir. Evreni oluşturan birimlerin çok fazla sayıda olması ve zaman kısıtlamalarından
dolayı örneklem alma yoluna gidilmiş olup kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu
kapsamda 2021 yılının Mayıs ve Haziran aylarında A grubu 75 seyahat acentasına ulaşılmış olup
86 anket değerlendirmeye alınmıştır. Seyahat acentası çalışanlarına çevirim içi form üzerinden
anket uygulanmıştır.
Veri Toplama
Çalışma kapsamında nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden faydalanılmıştır. Anket
formu Aksoy (1998), Usta (2005) ve Avcı (2012) tarafından yüksek lisans çalışmalarında
kullanılan Barakazı (2015)’nın yüksek lisans tezinde ankete son halini verdiği ölçek örnek alınarak
ve Ankara’ya uyarlanarak oluşturulmuştur. Anket formu üç bölümünden oluşmaktadır. Birinci
bölümde katılımcıların kişisel ve işletmeye ait özelliklerini belirlemeye yönelik 6 soru, ikinci
bölümde seyahat acentalarının Ankara ilinde tur düzenleme sıklıkları ve amaçları, turlarına katılan
kişilerin yaş grupları, geldikleri ülkeler, iç turizmde turlara katılan kişilerin geldikleri coğrafi
bölgeler, turlara katılan kişilerin şikâyet ettiği konuların belirlenmesine yönelik 6 soru yer
almaktadır. Üçüncü bölümde ise, tur programlarına dahil ettikleri tarihi ve kültürel varlıkların
belirlenmesine yönelik 5 soru bulunmaktadır.
Bulgular
Çalışmadan elde edilen bulgular frekans analizi ile incelenmiş olup bulgular tablolar halinde
sunulmuştur. Tablo 1’de katılımcıların kişisel ve işletmeye ait özelliklerine ilişkin bulgulara yer
verilmiştir.
Katılımcıların kişisel özellikleri ve işletmeye ait özelliklerinin sunulduğu tablo 1 incelendiğinde
%62.8’inin erkek, %32.6‘sının 42-53 yaş aralığında olduğu, büyük çoğunluğunun (%57) lisans
eğitimi aldığı, (%59.3) 10 yıldan fazla süredir çalıştığı ve (%57) işletme sahibi olduğu tespit
edilmiştir. Bununla birlikte, %53.5’inin mesleki turizm eğitimi aldığı belirlenmiştir.
Tablo 2’de seyahat acentalarının Ankara iline tur düzenleme sıklıkları sunulmuştur. Ankara iline
yönelik seyahat acentalarının tur düzenleme sıklığı sorulduğunda %50’e yakını ayda 1 ile 3 defa
tur düzenlediklerini belirtmişlerdir.
Tablo 3’e göre seyahat acentalarının kültür turizmine yönelik tur düzenleme amaçlarında %52.3’ü
ile turistlerin talebi olduğunu belirtmişlerdir.
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Tablo 4’te kültür turizmine katılan kişilerin yaş grupları incelendiğinde %31.4’ünün 35-44 yaş
aralığında olduğu buna karşılık diğer gruplara göre en az katılım gösteren yaş aralığının ise %4.6
ile 55 yaş ve üzeri olduğu belirtilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Kişisel ve İşletmeye Ait Özelliklerine İlişkin Bulgular
Demografik Özellikler
Cinsiyet
Yaş

Eğitim Seviyesi

Mesleki Turizm Eğitimi Alma
Durumu
Turizm Sektöründe Çalışma
süresi

Seyahat Acentasında Çalışılan
Görev

Değişkenler
Erkek
Kadın
18-29 yaş aralığı
30-41 yaş aralığı
42-53 yaş aralığı
53 yaş ve üzeri
İlköğretim
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Evet
Hayır
1 yıldan az
1-3 yıl
4-6 yıl
7-9 yıl
10 yıldan fazla
İşletme Sahibi
Acenta Müdürü
Satış Temsilcisi
Operasyon Müdürü
Diğer

Toplam

f
54
32
10
37
28
11
5
17
49
15
46
40
2
8
11
14
51
49
8
16
6
7
86

%
62.8
37.2
11.6
43
32.6
12.8
0
5.8
19.8
57
17.4
53.5
46.5
2.3
9.3
12.8
16.3
59.3
57
9.3
18.6
7
8.1
100

Tablo 2. Seyahat Acentalarının Ankara İline Tur Düzenleme Sıklıkları
Tur Düzenleme Sıklıkları
Ayda 1-3 defa
Ayda 4-6 defa
Ayda 7-9 defa
Ayda 10-12 defa
Ayda 13’ den fazlası
Toplam

f
42
15
9
4
16
86

%
4.,8
17.4
10.5
4.7
18.6
100

Tablo 3. Seyahat Acentalarının Kültür Turizmine Yönelik Tur Düzenleme Amaçları
Kültür Turizmine Yönelik Tur Düzenlemenin Amacı
Kar payının yüksek olması
Tur operatörlerinin talebi
Turistlerin talebi
Son yıllarda popüler hale gelmesi
Diğer
Toplam

f
6
6
46
24
4
86

%
7
7
52.3
27.9
5.8
100

Tablo 4. Kültür Turizmine Katılan Kişilerin Yaş Grupları
Yaş Grupları
18-24 yaş aralığı
25-34 yaş aralığı
35-44 yaş aralığı
45-54 yaş aralığı
55 ve üzeri
Toplam

f
19
12
27
24
4
86

%
22.1
14
31.4
27.9
4.6
100
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Seyahat acentalarının düzenledikleri turlara katılan kişilerin geldikleri ülkelerin sunulduğu tablo
5’de sunulmuştur. Tablo 5 incelendiğinde, turlara katılan kişilerin %90.7’sinin iç turizmi
oluşturduğu ve %25.6’sının ise Almanya’dan geldiği belirtilmiştir. Turlara katılan kişilerin geldiği
diğer ülkelere bakıldığında %11.6 ile A.B.D., %11.6 ile Hollanda, %10.5 ile Fransa, %9.3 ile
İngiltere ülkelerinden gelen kişiler takip etmektedir.
Tablo 5. Seyahat Acentalarının Düzenledikleri Turlara Katılan Kişilerin Geldikleri Ülkelere
İlişkin Bulgular
Ülkeler
Türkiye
Almanya
ABD
Hollanda
Fransa
İngiltere
Azerbaycan
Irak
Rusya
İran
Diğer (Avusturya, İspanya, Gürcistan, Suriye, Çin)

f
78
22
10
10
9
8
7
7
6
5
17

%
90.7
25.6
11.6
11.6
10.5
9.3
8.1
8.1
7
5.8
19.8

Tablo 6’da seyahat acentalarının düzenledikleri turlara katılan kişilerin geldikleri coğrafi bölgelere
ilişkin bulgular sunulmuştur. Tablo 6 incelendiğinde turlara katılan kişilerin %60.5’inin İç
Anadolu Bölgesi’nden ve %20.9’unun ise Doğu Anadolu Bölgesi’nden geldiği belirtilmektedir.
Tablo 6. Seyahat Acentalarının Düzenledikleri Turlara Katılan Kişilerin Geldikleri Coğrafi
Bölgelere İlişkin Bulgular
Coğrafi Bölgeler
İç Anadolu Bölgesi
Marmara Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi

f
52
35
30
30
23
20
18

%
60.5
40.7
34.9
34.9
26.7
23.3
20.9

Tablo 7’de kültür turlarına katılan kişilerin şikayetçi olduğu konular sunulmuştur. Tablo 7’de
görüldüğü gibi kültür turlarına katılan kişilerin şikayetçi olduğu konular incelendiğinde
%58.1’inin ürün ve hizmetlerin fiyatlarının yüksek bulduğu, %25.6’sının ise tur organizasyonu ile
ilgili konular hakkında şikayetçi olduğu seyahat acentası çalışanları tarafından belirtilmiştir.
Tablo 7. Kültür Turlarına Katılan Kişilerin Şikayetçi Olduğu Konular
Şikayet Konuları
Gelen turistlerin ürün ve hizmetlerin fiyatlarını yüksek bulmasından
Yerel halkın tutum ve davranışlarının kötü olmasından
Müze ve ören yerlerinin bakımsız olmasından
Rehberlerin bilgisinin yetersiz olmasından
Tur organizasyonu ile ilgili konulardan

f
50
38
30
26
22

%
58.1
44.2
34.9
30.2
25.6

Tablo 8’de seyahat acentalarının tur programlarına dahil ettikleri tarihi ve kültürel değerler
sunulmuştur.
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Tablo 8. Seyahat Acentalarının Tur Programlarına Dahil Ettikleri Tarihi ve Kültürel Değerler
Tarihi ve Kültürel Değerler
Anıtkabir
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Hamamönü Evleri
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
Ankara Kalesi
Ankara Roma Hamamı Örenyeri
Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Hacı Bayram Veli Cami
Ankara Augustus Tapınağı
Beypazarı Çarşısı
Atatürk Orman Çiftliği
Duatepe
Beypazarı Hıdırlık Tepesi
Mehmet Akif Ersoy Evi
Sakarya Savaşı Şehitliği
Çengel Han
Diğer (Kızılcahamam Soğuk Su Milli Parkı, Alagöz Köyü, Cermodern)

f
81
53
37
34
27
20
20
19
14
12
11
11
10
9
8
7
10

%
94.2
61.6
43
39.5
31.4
23.3
23.3
22.1
16.3
14
12.8
12.8
11.6
10.5
9.3
8.1
11.7

Seyahat acentalarının tur programlarına dahil ettikleri tarihi ve kültürel değerler incelendiğinde
%94.2 ile Anıtkabir, %61.6 ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi, %43 ile Hamamönü evleri olduğu
görülmektedir.
Tablo 9. Seyahat Acentalarının Tur Programlarına Dahil Ettikleri Müzeler
Müzeler
Anadolu Medeniyetler Müzesi
Etnografya Müzesi
Kurtuluş Savaşı Müzesi
Cumhuriyet Müzesi
Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Rahmi Koç Müzesi
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
Gordion Müzesi
Ankara Resim ve Heykel Müzesi
Beypazarı Tarih, Kültür Müzesi
Beypazarı Yaşayan Müze
Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi
TCDD Açık Hava Müzesi
Ankara Üniversitesi Oyuncak
Müzesi
Altınköy Açık Hava Müzesi
Alagöz Karargah Müzesi
PTT Pul Müzesi
Diğer (TBB Hukuk Müzesi, Hava
Kuvvetleri Müzesi, Meteoroloji
Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve
Sanat Müzesi, Satranç Müzesi)

f
81
51
40
36
26
25
21
14
12
12
11
11
10
7

%
94.2
59.3
46.5
41.9
30.2
29.1
24.4
16.3
14
14
12.8
12.8
11.6
8.1

6
6
5
13

7
7
5.8
15.1

Seyahat acentalarının tur programlarına dahil ettikleri müzelerde %94.2 ile Anadolu Medeniyetleri
Müzesi, %59.3 ile Etnografya Müzesi ve %46.5 ile Kurtuluş Savaşı Müzesi yer aldığı
görülmektedir.

9

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Tablo 10. Seyahat Acentalarının Tur Programlarına Dahil Ettikleri Hamamlar
Hamamlar
Tarihi Eynebey Hamamı
Karacabey Hamamı
Kızılcahamam
Şengül Hamamı
Haymana
AOÇ Hamamı

f
55
51
36
28
26
25

%
67.1
62.2
43.9
34.1
31.7
30.5

Tablo 10’da seyahat acentalarının tur programlarına en çok dahil ettikleri hamamlar sunulmuştur.
Bunlar incelendiğinde, Tarihi Eynebey Hamamı ve Karacabey Hamamı’nın diğerlerine göre daha
çok tercih edildiği görülmüştür. Buna karşılık seyahat acentalarının tur programlarında daha az
tercih ettikleri hamamın ise AOÇ Hamamı olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 11. Seyahat Acentalarının Tur Programlarına Dahil Ettikleri Dini Mekanlar
Dini Mekanlar
Hacı Bayram Veli Cami
Kocatepe Cami
Tacettin Sultan Cami
Melike Hatun Cami
Kurşunlu Cami
Ahmet Hamdi Akseki Cami
Karacabey Cami
Cenabı Ahmet Paşa Cami
Ahi Elvan Cami
Ağaç Ayak Cami

f
68
46
24
20
15
14
11
10
8
8

%
79.1
53.5
27.9
23.3
17.4
16.3
12.8
11.6
9.3
9.3

Seyahat acentalarının tur programlarına dahil ettikleri dini mekanların sunulduğu tablo 11
incelendiğinde, seyahat acentalarının tur programlarında en çok dahil ettikleri dini mekanlar Hacı
Bayram Veli Cami, Kocatepe Cami ve Tacettin Sultan Cami olduğu görülmüştür. Diğerlerine göre
tur programlarına daha az dahil ettikleri dini mekanlar ise Ahi Elvan Cami ve Ağaç Ayak Cami
olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 12. Seyahat Acentalarının Tur Programlarına Dahil Ettikleri Hanlar
Hanlar
Çengelhan
Kurşunlu Hanı
Sulu Han
Safranhanı
Mahmut Paşa Bedesteni
Pirinç Han

f
51
50
39
33
32
28

%
59.3
58.1
45.3
38.4
37.2
32.6

Ankara iline yönelik kültür turu düzenleyen seyahat acentalarının tur programlarında en çok dahil
ettikleri hanlara ilişkin bulgular tablo 12’de sunulmuştur. Buna göre Çengelhan, Kurşunlu Han ve
Sulu Han olduğu belirlenmiştir. Diğerlerine göre tur programlarında daha az dahil ettikleri hanın
ise Pirinç Hanı olduğu görülmüştür.
Sonuç ve Öneriler
Ankara ilinin Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Urartular, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok
medeniyete ev sahipliği yapması bunun sonucunda da bölgede farklı inançtan ve kültürlerden
birçok izler bıraktığı ve bazı eserlerin de günümüze kadar ulaştığı görülmektedir. Ankara ilinin
sahip olduğu bu tarihi ve kültürel varlıklar kültür turizmi için önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu potansiyelin seyahat acentaları çalışanları tarafından nasıl
değerlendirildiğinin ortaya konmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmada
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elde edilen önemli bulgular incelendiğinde; seyahat acentalarının Ankara iline kültür turu
düzenleme amacı olarak turistlerin bu yönde taleplerinin olması gösterilmektedir. Bu turlarda ürün
ve hizmet fiyatlarının yüksek bulunması turistlerin en fazla şikayet ettikleri konu olarak
belirlenmiştir. Ankara’da düzenlenen kültür turlarında Anıtkabir, Hacı Bayram Veli Cami,
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Tarihi Eynebey
Hamamı ve Karacabey Hamamı yer alan başlıca tarihi ve kültürel değerler olarak belirlenmiştir.
Çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde sektöre ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülen
öneriler aşağıda sunulmuştur:
• Seyahat acentası çalışanları tarafından kültür turlarına talep olduğu düşünülmesi sebebiyle
Ankara ilinde kültür turlarının hem sayıca hem de nitelik açısından zenginleştirilmesi ile
sektöre fayda sağlanabilecektir.
• Kültür turlarında Ankara ilinin sahip olduğu Agustus Tapınağı, Ankara Roma Tiyatrosu,
Julianus Sütunu, Gordion gibi önemli arkeolojik değerler ile kültür ve sanata ilişkin
Ankara Resim ve Heykel Müzesi gibi müzelerin daha az yer aldığı görülmektedir. Kültür
turlarının içeriğinin bu değerlerimiz ile zenginleştirilmesi sayesinde özellikle eğitim
seviyesi ve gelir seviyesi yüksek olarak belirtilen kültür turistlerinin hedeflenmesi
mümkün olabilecektir.
• Ankara’nın birçok medeniyete ev sahipliği yapması sebebiyle bölgede farklı inançların da
izleri görülmektedir. Bu kapsamda farklı inançlara ait tarihi ve dini yapıların da turlara
dahil edilmesi, farklı ülkelerden turistleri bölgeye çekmede etkili olabilecektir.
• Literatür incelendiğinde Ankara ilinde kültür turizmi üzerine yapılmış çalışmalar olsa da
Ankara ilinde düzenlenen kültür turlarının değerlendirilmesine yönelik kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Ankara ilinde gerçekleştirilen
kültür turlarının turistler açısından değerlendirildiği çalışmalar yapılabilir. Böylece bu
çalışmalar ile hem literatüre hem de bu turların daha iyi düzenlenmesine katkı sağlanacağı
için sektöre faydalı olacağı düşünülmektedir.
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